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into account  in modern  science, have been given due attention at  the point  at which  theory 
meets practice. The territorial scope of the research extends from the Middle East and Egypt, 
through Europe, to the United States of America. The scope of history under analysis includes 
the  time  since  the beginning of  the  construction of  cities  to  the break of  the XX century ‒ 
the time of the appearance of the first clear signs of the Modern Movement.
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1. Foreword. The myth of the “good teacher” as a reality
In  the  Polish  humanist  arts,  a  great  model  literary  character,  created  by  Tadeusz 



















genesis  in  original  research  in  the West,  including  the USA,  is,  along with  the  teachings 
regarding neighborhood units, still valid for Poland.
The  second  factor,  which  has  played  an  important  role  in  the  author’s  gaining  of 
knowledge,  was  the  teaching  that  the  Professor,  then  a  young  doctor,  performed  in  the 
second half of the sixties of the twentieth century as a part of the course on the subject of 
urban planning  for  the  senior  year  students  of  the Faculty  of Architecture  at  the Kraków 
University of Technology. The author owes to these lectures and course design consultations 







personal  aspect  of  the  neighborhood  unit  (a  novelty  to most modernist  urban  designers) 
in S. Juchnowicz’s lectures, one can point to his earlier designs of the “human” and beautiful 
quarters  of  Nowa  Huta.  Today,  after  nearly  50  years,  when  the  question  of  the  modern 
city  and  its urban and architectural  creation  is  in  a  state of  crisis  and “in  the view”,  also 
1  Juchnowicz  Stanisław,  1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre 
problemy ich struktury funkcjonalno-przestrzennej, Zeszyt Naukowy Nr 12  (Architektura Nr 15), 
Politechnika Krakowska. Kraków, 78 p., with illustrations.
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quite  probably  at  the  doorstep  of  significant  changes  (according  to Rem Koolhaas2),  that 
knowledge, gained from the experiences of socialism and modernism, appears to be needed 
and on time.












Polish Environmental Club. Thanks  to  this  activity  and  efficiency  in  this  field  he  can  be 
viewed as a great personality of the changes that took place in Poland, these positive and long 
lasting, currently taken responsibility of by new generations.
Despite  his  intensive  public  activity  and  his  still  dynamic  teaching  at  the  Kraków 
University of Technology, as well as a lively publication spree, he has found the time and 
strength to conduct and develop deep and complex studies on the post­socialist Nowa Huta 
in  the scope of  sustainable development  through  the creation of biologically active areas. 







and  the  protection,  revitalization  and  creation  of  environmental  complexes.  This  activity 
encompasses the entirety of the urban sphere: from the center that is dominated by service 
buildings and a dynamic public activity, through the districts dominated by the residential 
aspect with  a  limited vitality of  the  local  communities  and  families  to  the  environmental 
areas,  that give privacy,  individual  relaxation and a contemplative  renewal. All  in all,  the 
activity of the Teacher fulfills the titular “idea of the city and beauty”.




2. Introduction. The multiple meanings of “beauty” and “beauty of a city”




The latest biblical research4  points  out  that  in  the  widely  known  (among  Roman 
Catholics, who  use  the Latin Vulgata  version  of  the Bible) words  of God,  repeated  after 
each day of Creation: “and it was good”5, the word “good” can mean “beautiful” in Aramaic 
and Hebrew ‒ which were the original languages of the Bible.




By setting this abstract,  immaterial  idea of beauty against  the idea of  the city ‒ which 
is  a  physical  object,  one  can  still  remain  in  the  half­material,  half­immaterial  sphere: 
the  intellectual and imaginary, as well as emotional. By casting  this complex idea against 
simple empirical ground, one can point  to  three binary value approaches  to how we view 
the beauty of a city.
The first  of  these  binary  value  approaches  is  attributed  to  John Ruskin,  the  author  of 
“The Stones  of Venice”:  “when  I  travel  by  gondola  through  the  venetian  channels,  there 
are  two  of  me;  one  looks  upon  and  admires  the  beautiful  sights,  and  the  other  ponders 
and reminisces the beautiful events that took place there”6.
The  second  approach  to  this  complexity  ‒  quite  similar  in  its message,  though  stated 






architecture,  the  question  of  the  content  of  the  cityscape  was  the  specialty  of  Krystyna 
Dąbrowska­Budziło, as well the author, especially in terms of historical memory and cultural 
events.
The  third,  derivative  approach,  which  enjoyed  widespread  promotion  in  recent  years 
among  the  various  historical  conservation  societies  and  organizations,  is  the  concept  of 
Intangible Cultural Heritage (as detailed in the UNESCO Convention of 2003). In Poland, 
it has scored most of its successes thanks to the work of Krzysztof Pawłowski and Andrzej 
4  Cuneo Andrew P.,  2009, Beauty will save the world, but which beauty?,  [in:] Pursuit  of Truth ‒ 
a Journal of Christian Scholarship, 18 May edition, World Press, Redlands, California, p. 1­3.
5 Księga Rodzaju. Prehistoria biblijna,  Chapter  1,  verses  4­31,  [in:] Biblia. Pismo Święte Starego 
Testamentu, Święty Wojciech ‒ Wydawnictwo, Warszawa, p. 4­7.







to  a  close, one can point out:  empirically  and  in general,  the  famous  sentence uttered by 
Dostoyevsky’s literary character: “Beauty will save the world”7. One of the examples here 
is Babylon. Colloquially  known  as  the  capital  of  evil  and  ugliness,  especially  due  to  the 
widely  published  antipathy by  the  Jews who  remembered  their  enslavement  at  the  hands 
of Mesopotamian  overlords,  has  become  a  “prehistoric  icon”,  in  no  small  part  due  to  its 
supposed beauty, grandeur and urban comparatively gigantic urban layout. In countless studies 
and  reconstructions,  the  capital upon  the Euphrates has been praised as  a kind of perfect 
metropolis, which possibly embodied a countless number of architectural and urban ideals.
Ancient Imperial Rome has also, to an extent, spawned the same critical opinions as those 








to the rank of capital of  the empire and the churches of  the East, as well as  to that of  the 
most beautiful and  important metropolis of  the world. Only  the  ingenious  intervention of 
pope Sixtus V made “the eternal city” the capital of the Christian world and a global capital 
of culture (until the time when the competing metropolises emancipated themselves).




through  scale,  gigantism,  an  overpowering  totalism  of  buildings,  their  detail  and  colors. 
Despite  the  time gap,  the comparison with medieval Moscow,  the pro­Western ambitions, 







Warsaw vassals,  in order  to counterbalance  the cultural  role of  the conservative and anti­ 
­soviet  Kraków.  However,  the  opposite  to  their  intentions  happened.  First,  the  task  of 
designing it was thankfully given to excellent professionals, which were at  the same time 
7  Cuneo, op. cit., passim.




from Warsaw,  especially  those with  executive positions. This  is why Nowa Huta became 
a city with a professional and timeless design.













breeds a hostility  to  this city:  from its  inhabitants,  the politicians and  the members of  the 
administration that work there, who flee the interior by flight to Rio, Sao Paulo or to Parana. 
Hundreds of people died at its construction sites. When the time of a scheduled inspection 
or  an  important  visit  came  near,  the workers who  fell  into  unprotected  digs were  buried 
alive not to waste time.
The  urban  layout  designed  by Lucio Costa  in  the  form  of  a  grand  bird  turned  out  to 
be a miserable failure. Neither the central “body” axis: an empty expanse filed with ultra­ 
­pretentious official buildings, giving the impression of a humanly inaccessible model; nor 
the “wings” with  residential districts  function properly. They shared  the  fate of nearly all 





buildings  or  sprawling  residential  blocks  in  between,  either  in  rhythmical  patterns  like 
military barracks or chaotically dispersed.
A  certain  saving  grace  is  the  beauty  of  Oscar  Niemeyer’s  architecture.  This  great, 
ingenious and radical modernist ‒ artist dedicated his 104 year long life first and foremost 
to  the  furnishing  of  this  strange  city  with  good  buildings.  Despite  the  inhuman  context 












3. The genesis of the idea of the city and its inspirations for the modern reader
The values  of  “beauty”  and  “good”,  this  eternal  binary, mentioned  earlier  and known 
since biblical times, has been tied to the concept of “truth”. This third fundamental value has 
been sketched out by Aristotle and studied by St. Thomas Aquinas. These value embodying 
concepts  have  a  special meaning  in  the  theory  of  functional  creations  –  standing  “at  the 
intersection of Liberal Arts Street and Technology Street” (Steve Jobs11). The “art of shaping 
cities” fits this theory.
The  idea of  the  city  and beauty  intertwine ‒  at first  as undefined ‒ but material,  real, 
mentally and emotionally, from the time that settlements of a special rank, with unprecedented 
“client specifications” and unmatched skills of their builders, began to be shaped into cities.
The beginnings  of  the  existence  of  cities  ‒  as  a  special  type of  entity  separated  from 
the loose farming type settlements, trading villages, fort subsections or the settlements near 
temples ‒ vanish  in  the  interestingly  analyzed  ancient history of  art  by  Jerzy Gąssowski, 
a  Polish  researcher  ‒  not  prehistory,  because  in  scientific  research  there  is  no  prehistory, 


























geometric  form,  but  which  was  quite  probably  first  observed  as  a  relation  of  horizontal 
to vertical18. The consequence of this invention is the rectangle, and its ideal form ‒ the square. 
The latter, in its architectural and urban sense, was probably tied in its origin to Egypt.
According  to  the  latest  research  of  the  spatial  complex  that  is  currently  dated  as  the 
most  ancient  ‒  one  that  has  consciously  been  designed  using  rectangles  and  squares,  are 
the  pyramids  of  Giza19,  and  the  oldest  square­shaped  city  is  Neheb  (currently  El  Kab 
in Arabic). It is located between Luxor­Thebes and Edfu. It fulfilled the role of a pre­dynastic 
capital of  the kingdom of Southern Egypt  (3100 BC).  It  is a well preserved urban  layout 
with a perfectly  square  shape, filled with equally perfectly  shaped square quarters, which 
currently  are  a  fascinating  archeological  garden20.  It  is  this  pre­city which has  stimulated 
the fascination of Rem Koolhaas and has become his inspiration for the design of “desert” 
cities on a square plan. These are: The Dubai Waterfront City and the Ras Al Khaimeh Gate 





Biskupin)  and  later  as  rectangular  shapes. They  form an urban grid ‒  a  timeless  solution 
proven time and again to be the best one throughout history. On the basis of the data which 
was  indicated  at  earlier,  the  first  city  to  use  the  rectangular  urban  grid  could  be  Neheb 
(3100 BC, currently El Kab). This thesis is formulated on the basis that all the older cities 
from Jordan, Turkey or Israel have had organic and non­geometric layouts.
On  the  other  hand,  the  grid­quarter  layout  cities  of  Mohenjo­Daro  and  Harappa  ‒ 
both  in present day Pakistan are dated  to 2600 BC, while Babylon, which also has  traces 
of a  rectangular  layout,  is dated as not earlier  than 2250 BC. An entirely different dating 




Moving on  from  issues  related  to  space  and  aesthetics  to  strict  pragmatism  regarding 
the  genesis  and  development  of  cities,  while  still  relying  on  the  still  important  classic 
17 Ibidem, p. 15.
18 Ellis Cliff et. al., op. cit., p. 11­32.
19 Brock  John  F.,  2004,  Pyramids to Pythagoras: Surveying Geometry from Egypt to Greece ‒ 
3000 B.C. to 100 A.D., Papers  in Workshop – History of Surveying and Measurement, Ed. F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, Copenhagen ‒ Athens, passim, p. 18.















subsections,  “cities”  lying  at  the  foot  of  castles  that  belonged  to warlords  or  even kings, 




and deserve  special  attention,  especially  today, when  economic  aspects  are  of  paramount 
importance.  It has been found and proven  that  in  relation  to pioneering cities,  in order  to 
fulfill both requirements ‒ of defensibility and economic feasibility ‒ the aim of the settlers 
and the builders who worked for them was the circumvallation of the largest possible area 




the  castrum  romanum,  the  Kraków  locational  plan,  all  the  way  to  the  minimalist  plans 
of Koolhaas  and Foster,  that  a  square  layout  is  the most  beneficial. O’Flaherty,  based on 
his anaylsis points out that the square plan is ideal for the development of a city. It allows 





is  required  to  secure  this  area. One  can  express  this  relation with  the  following  formula: 
A 4 m  1 m2. If the sides of the square were to be doubled in length, the formula shifts 
to B 8 m  4 m2. Thus ‒ the doubling of the length of the sides of the enclosure has given 
us four  times  the area  inside  it.  If  the  length was  increased  three  times: 3 m × 4 = 12 m, 
while  the  area will  amount  to  3 m2 ×  3 =  9 m2,  and  the  formula  takes  on  an  even more 
economically sound form of C 12 m  9 m2. By example, the quadruple length of the 
side: 4 meters, with a circumference of 4 m × 4 m = 16 m, with a space of 4 m2 × 4 = 16 m2. 
The relation becomes D 16 m  16 m2. A square field that uses this module ten times will 
produce a fence 10 m × 4 = 40 m long, with a usable area of 10 m2 × 10 = 100 m2, while 
the figure changes  to E 40 m  100 m2. Finally,  to  illustrate  the point,  a 100 module 









that  one  square meter  costs  1000  euro. By using  the method  from  the  cited work of  this 
leading Harvard  economist  specializing  in  the  field  of  cities: O’Flaherty, Brendan,  2005. 
“City Economics”. Harvard University Press.
Side length Border length ‒ surface Cost ‒ surface cost/1 m2
1 m 4 m  1 m2 4.000. ‒ €  1 m2 4.000. ‒ €/m2
2 m 8 m  4 m2 8.000. ‒ €  4 m2 2.000. ‒ €/m2
3 m 12 m  9 m2 12.000. ‒ €  9 m2 1.333. ‒ €/m2
4 m 16 m  16 m2 16.000. ‒ €  16 m2 1.000. ‒ €/m2
10 m 40 m  100 m2 40.000. ‒ €  100 m2 400. ‒ €/m2
100 m 400 m  10.000 m2 400.000. ‒ €  10.000 m2 40. ‒ €/m2
1 m = 1000 €
The  economic  advantage  of  a  large  city  over  a  smaller  one  is  timeless. The  question 













classes  of  cities:  “The  advantage  of  the  living  conditions within  a  great  city  over  living 
in the country is the possibility of partaking in public life”25.
24 Glaeser Edward L., op. cit., p. 139­160.
25 Aurelius  Marcus,  2008  (ca.  170‒180),  Meditations (Rozmyślania),  Transl.  by  Reiter  Marian, 
Wydawnictwo Antyk – Marek Derewiecki, Kęty, p. 24.
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4. The idea of the city and beauty from the beginning of history to the decline 
of the baroque
The oldest discovered cities are dated with some probability to be between 9 to 7 thousand 
years  old.  The  leading  position  here  is  taken  by  the  Neolithic  Çatalhöyük.  Its  founding 













From amongst  the Egyptian  cities mentioned  earlier,  the most  important  one  from an 
aesthetical  point  of  view  is  Neheb  (currently  El  Kab).  One  must  also  point  here  to  the 
fascinating  city  of  Tel­el­Amarna.  It  had  been,  at  first,  a  particularly  beautiful,  original 
and  ephemeral  in  an  urban  and  architectural  way,  capital  of  the  pharaoh  Echnaton,  the 
religious reformer. He had founded this city, and then moved his capital there. The height 
of  its  greatness  is  dated  at  around  1350  BC.  Its  discoverer,  Jean­François  Champollion 
(1790‒1832), a translator of Egyptian hieroglyphs, mentioned that amongst some of the Old 
Egyptian  texts  that he was working on, one might find passages  that he  thought were on 
the topic of beauty.
A great example here is the golden age of the Greek democracy from the times of Pericles 
(b. 495 BC) 26. The prosperity of  those  times  is evident  in  the buildings of  the  time, both 
in Hellas and on the colonized coast of Asia Minor. It was at that time that his contemporary, 
Hippodamos of Miletus (b. 498), the author of the eponymous shaping of the urban layout, 








social  and  communal  aspect  –  a  topic which has  consumed  the most  important Athenian 
26 The following part of this work referrences the author’s original article: Kosiński Wojciech, 2013, 











he  disputes  the  theoretical  assumptions  of Hippodamos, whilst  in  chapter  5  he  gives  his 
on account of  cities based on  the Hippodamian plan. He mentions  their great beauty and 
equal functionality30. He directly states – just like Marcus Aurelius – the positive role of the 
city: a beautiful space, filled with aesthetically pleasing buildings, which is a proper place 
to  conduct public  activity due  to  its  concentration,  in  contrast  to  the dispersed provincial 
settlements31.
The Romans,  as  thinkers, mostly  shone with  a  light  reflected  from  the Greek  source, 
especially in the case of Platonism and his Academy. However, the famous statesman and 








Augustus. According  to him, one of  the basics of  shaping  spaces and  structures  is  taking 
pleasure in their appearance – the well known “venustas” – so that they can be pleasantly 
used34.  However,  Romans  seemed  to  care  less  for  the  beauty  of  a  city  than  the  Greeks 
had –  they were first  and  foremost  pragmatists. This  is most  evident  in  their meta­cities,
27 Cassirer Ernst,  1971, An Essay on Man (Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury),  transl.  by 
Staniewska Anna, Czytelnik, Warszawa, p. 46.







32 Cicero Marcus Tullius, 1995 (orig. 51 BC), Cicero: ‘De Republica’. Selections, Transl. and ed. Zetzel 
Edvard, Cambridge University Press, Cambridge UK, p. 48­50.
33 Aurelius, op. cit., p. 34.
34 Vitruvius, 1955 (orig. 15 BC), Utilitas, Firmitas, Venustas – Użyteczność, Trwałość, Wdzięk, [in:] 
De Architectura Libri Decem (Dziesięć Ksiąg o Architekturze), Transl. by Kumaniecki Kazimierz, 
Arkady, Warszawa, p. 101­111.
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the  military  camps  they  called  castrum romanum.  These  complexes  were  super­rigid 







compared  with  the West,  due  to  its  un­civic,  and  often  authoritarian  rule  of  the  cities  – 
by monarchs or magnates.



















compositions,  often  kilometers  in  length,  dominated  by  palaces.  The  counterreformation 




35 Kosiński  Wojciech,  2012,  Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed-
modernistycznych. Idee, projekty, realizacje,  Przestrzeń  i  Forma,  Edition  18, WBiA  IAiPP­ZUT 
Szczecin, o. PAN Gdańsk, SFERA, Szczecin, p.7­46.
36 Reiner  Thomas A.,  1963,  The Place of the Ideal Community in Urban Planning,  University  of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, p. 15­25.
134
5. The idea of the city and beauty – towards modernity
The  Industrial  Revolution  has  played  a  most  profound  role  in  influencing  the  field 








large economic colonies  in  the peripheral areas,  in  the country and in  the worker districts 
of cities. The next stage of this cycle of the advancements of civilization that has influenced 
the  changes  in  the  residential  environment  is  the  currently  ongoing  digital  revolution. 
As  a  digression:  the  new  generation  of  ambitious  corporate  youth  in  the  style  of  Steve 
Jobs  are  important  stimulators  of  creating  refined  and minimalist  service  and  residential 
complexes located amidst greenery, in the style of the Third Wave of Modernism.
Back  to  the  point:  the  Enlightenment  (Oświecenie,  Lumières,  Aufklärung)  has  had 
a  particularly  important  role  in  this  chain  of  revolutionary  changes,  as  the  doubtless 










a  creative  return  to  ancient  roots.  It  has  essentially  delivered  two manners  of  expressing 
the  aesthetics  of  shaping  the  urban  environment.  Firstly,  in  the  beautiful,  regular  palace 
complexes  of  the  large  cities  –  alleys  furnished  with  neoclassical  houses  with  bright, 
optimistic and calming colonnades. Secondly, in the innovative, open “new cities” (Fr. La 
ville  nouvelle)  in  the  country  –  freestanding working  colonies  associated with  the  place 
of work, which were a direct sign of the coming Modernist Movement.
The  absolute  matrix  for  the  Enlightenment  version  of  such  a  “new  city”  of  workers 
in  its  revolutionary  image,  are  the  designs  and  implementations  of  the  French  genius 
Claude­Nicolas Ledoux. His first work in this field is the unimplemented plan of Saline de 
Chaux 1  (1774‒1775)  in Arc­et Senans, a  town  interconnected with a  factory, which was 
ordered  and  then  discarded  by  Louis XV.  It  is  in  itself  a  perfect  urban  and  architectural 
37 Kant Immanuel, 2004, orig. Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?, Berlinische Monatschrift, 





The second of his  iconic works,  this  time based on a semicircle  ­  is a continuation of 
his original idea of the workers’ “new city”, the thankfully built Saline de Chaux 2 (1778). 
His  third  work,  a  theoretical  design,  is  the  circular  version  of  the  town­turned­worker­
colony  Chaux  ‒ made  famous  by  its  phenomenal  perspective  view,  which  is  an  icon  of 
the history of the art of urban design (1780). Among the few successful circular plans, the 
works  of  Ledoux  place  themselves  between  the  post­Baroque  Karlsruhe  (1715)  and  the 
early Modernist Garden City of Ebenezer Howard (1898)38.
„The pattern of the Garden City, flourished with numerous positive realizations, on both 
sides  of  the Atlantic Ocean. Those  are  e.g.  in  the USA:  Forest Hills Gardens, Greenbelt 
Maryland, Radburn; in Great Britain e.g. Letchworth, Hampstead, Milton Keynes; in Finland 
e.g.  Tapiola,  in  Germany  e.g.  Hellerau.  In  Poland  there  are  e.g.  Giszowiec,  Konstancin­ 
­Jeziorna,  Podkowa  Leśna,  parts  of  Żoliborz,  but  also  soc­realist  Nowa  Huta  ‒  the  first 
stage 1949‒1955. After the second world war, during the second half of the XX­th Century, 




Let  us  make  a  synchronous  comparison:  the  timeframe  of  the  creation  of  these 
masterpieces and, more widely ‒ the time of the positive advances in Western civilization, 
happened  simultaneously  with  the  tragic  situation  regarding  the  partitions  of  Poland. 
The XIX century  is analyzed here  in a dual manner. First ‒  it  is a step backwards due  to 
the squandering of the gains of the Great Revolution and the reforms of Napoleon, as well 





As  to  the  achievements  that  have  been  made  in  the  XIX  century,  especially  in  its 
first  years,  in  the  field  of  urban  design,  one  can  point  to  a  positive  continuation  of  the 
XVIII  century  experimental worker  colonies  created with  social  ideas  in mind  as  perfect 







39 Grub Hermann, Stadt Park ‒ Park Stadt, Callwey Verlag, München, 160 p.
40 Davies  Norman,  1998  (orig.  1996),  Dynamo. Powerhouse of the World 1815‒1914 (Dynamo. 




‒  similarity between Falanster  and  the palace of Versailles,  a place hated by  socialists  as 
a nest of reaction. This bears resemblance to the utterly absurd propagating of an architecture 
of worker’s palaces by the  ideologists of communism and socialist  realism. A continuator 
of  this  endeavor was  the  ideologist  fabricant  Jean­Baptiste Godin,  who,  inspired  by  this 
example, built for his workers a palace­like condominium called Familister in Guise (1856).








and  aristocratic  regimes,  the  civic  environment  of  the working  class  became  humanized. 
This was, in part, due to the founding of large inner city parks for the working people, such 
as the Manhattan Central Park (1857) and the Brooklyn Park, among others.
The  second  half  of  the XIX  century  is marked  by  the  second wave  of  the  industrial 
revolution,  with  European  empires  gathering  arms,  stimulating  the  construction  sector. 
Emperors increase their prestige through upgrading the standards of their cities, especially 
capitals.  The  most  spectacular  among  these  is  the  reconstruction  of  Paris  (1852‒1870) 
mimicking in its ideals the reconstruction of Rome by Sixtus V. In Paris, after the relocation 




The  reconstruction  itself was  aimed  at  improving  the  ability  to  control  the  city  from 
a policing and military point of view,  as  its populace was prone  to fight  for  its  rights by 
means of rioting, insurgency and revolution. In place of the once charming, stylish districts ‒ 
which have been a defining factor in forming the character of Paris ‒ a new regulation takes 
place.  It  has  been  achieved  by  neo­Baroque,  pompous  imperial  style  alleys  and  squares, 
surrounded  by  magnificent  houses,  inhabited  by  the  government  sanctioned  aristocracy, 
high ranking officers of the military and the police and the elite of the bourgeoisie. Many 
awe  inspiring  structures  were  built,  including  the  Bridge  of  Tsar Alexander,  as  well  as 
the  reconstructed  squares and public buildings, which were given a palace or  temple­like 
character in terms of their architectural and urban form.
The reconstruction of Paris during the Second Empire of France period (The Haussmann­
Napoleon reconstruction refers  to Napoleon III being the  investor ‒  initiator) was  the  last 
great pre­modernist endeavor in the field of creating cities and beauty “tout court”. The later 
attempts with a large scale in mind occurred in an epigonic manner in the totalitarian states 
41 Engels  Friedrich,  2000  (oryg.  1845),  The Condition of the Working Class in the Great Towns 
in England in 1844,  [in:]  The City Reader”. Ed. Le Gates Richard, Stout Frederic,  Routledge, 
London, New York, p. 46­55.
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of  the  fascist  period  (Eur  near Rome),  the  nazi  ideology  (Germania  ‒  never  constructed) 
and  socialist  realism ‒  in  the  convention of  the  second,  post­war modernism  in  the  form 
of Chandigarh (Le Corbusier, since 1953) and Brasilia (Costa ‒ Niemeyer, since 1960).
The  later  periods  of  the  art  of  city  planning:  postmodernism  and  the  third  wave 




Petzold  “Symbol,  Culture,  City” Van  Eyck Akademie  2000).  This  shows  that  the  search 
for a good and beautiful city of the twenty first century ‒ which constantly shifts between 
continuation and innovation ‒ is still an open question.
1. Słowo wstępne. Rzeczywisty mit „dobrego nauczyciela”




















1  Juchnowicz Stanisław, 1965, Metoda wyznaczania zasięgu obszaru centrów miejskich. Niektóre pro-







zyskiwaniu  wiedzy,  można  wymienić  nauczanie  kursowe  Jubilata  jako  młodego  doktora 
w  drugiej  połowie  lat  60. XX wieku, w  dziedzinie  planowania  przestrzennego    i  urbani­


























Jego  wzbudzone  wówczas  „sumienie  ekologiczne”  (sformułowanie  Juliana  Aleksan­
drowicza3) nabrało pełni w transformacji lat 90. XX w gdy na fali pozytywnych przemian 





litechnice  Krakowskiej,  a  także  ożywionej  aktywności  w  zakresie  publikacji  autorskich, 












nistycznej  służby  ludziom,  2)  kultury  tworzenia  zabudowy,  3)  natury  ‒  ochrony,  rewalo­
ryzacji  i kreacji zespołów przyrodniczych. Działanie  to pokrywa całość zurbanizowanego 





2. Wprowadzenie. Złożoność znaczeń „piękno” i „piękno miasta”




















4  Cuneo Andrew  P.,  2009, Beauty will save the world, but which beauty?,  In  Pursuit  of  Truth  ‒  
a Journal of Christian Scholarship, Zeszyt 18 maja, World Press, Redlands, Kalifornia, s. 1­3.





Drugie ujęcie  tej  złożoności – dość podobne w przesłaniu,  ale w aspekcie naukowym 
‒ rozwinął Janusz Bogdanowski, wskazując że krajobraz może być piękny podwójnie: dzię­
ki  formie,  którą  prezentuje  i  treści,  którą  kryje.  Przytaczał miejsca  i  obiekty  cieszące  się 










znać Krzysztofowi  Pawłowskiemu  i Andrzejowi Tomaszewskiemu. Treść,  pamięć,  tożsa­
mość,  identyfikacja ‒  są  pojęciami wybitnie nośnymi w obecnych  czasach w odniesieniu 
do niewidzialnej bezpośrednio, ale możliwej do odczuwania atrakcyjności miejsca, wzmac­
niającej synergicznie estetykę wynikającą z bezpośredniej percepcji.
W  celu  zamknięcia  niniejszego,  sygnalnego  wprowadzenia  w  tytułowe  zagadnienie 
„idei miasta i piękna”, można przedstawić: empirycznie i w uogólnieniu zastosowanie w tej 
mierze  słynnego zdania,  które wygłasza  literacki bohater Dostojewskiego:  „piękno zbawi 
świat”7.  Jednym  z  przykładów  jest  Babilon.  Uważany  potocznie  za  stolicę  imperium  zła 
i ohydy, zwłaszcza wskutek kolportowanej antypatii ze strony żydów pamiętających ucie­
miężenie  przez  mezopotamskich  władców,  jednocześnie  dzięki  swemu  przypuszczalne­
mu pięknu i rozmachowi urbanistycznemu, stolica nad Eufratem stała się „prahistoryczną” 




















Petersburg  ‒  „miasto  na  bagnach  i  na  trupach  budowniczych”8  jest  iście modelowym 
przykładem  ambiwalencji  ocen.  Z  jednej  strony  spotyka  się  z  potępieniem  stolicy  Piotra 
Pierwszego, Katarzyny  i  innych  jako  symbolu  zła  zaklętego w  carskim  samodzierżawiu, 
quasi­azjatyckim  podejściu  do  poddanych. Ta  postawa  odzwierciedla  się w  przeskalowa­
niach, gigantomanii, porażającym totalizmie budowli łącznie z detalami i kolorystyką. Mimo 
przepaści  czasowej w porównaniu ze  średniowieczną Moskwą, mimo ambicji prozachod­
nich  „idea miasta”  w wydaniu  petersburskiego  caratu  pozostaje  niezmiennie  antyludzka. 
W tym przypadku „zbawienna” rola piękna nieco równoważy wspomniane negatywne opi­
nie, głównie dzięki udanej w sumie symbiozie miasta z wodą,  jej symbolizacja „otwarcia 
się na świat” i last but not least wybitnie profesjonalnej kompozycji urbanistycznej: dobrze 
postawionej na wstępie i harmonijnie, z troską rozwijanej przez stulecia.




śliwym zrządzeniem  losu dostało  się w  ręce znakomitych projektantów, a zarazem uczci­
wych  ludzi  ‒  bynajmniej  nieskorych  do  uniżonego wykonywania  politycznych  rozkazów 
odnośnie do sowieckiego widzenia socrealizmu, co z entuzjazmem wykonywali architekci 

































nialny,  radykalny  modernista‒artysta  poświęcił  104­letnie  życie  przede  wszystkim  na 
wyposażenie  tego  dziwacznego  miasta  w  godne  budowle.  Pomimo  wspomnianych  nie­
ludzkich kontekstów, one  tylko  jako pojedyncze arcydzieła „meblują”  ten dziwaczny nie­
ustawny pokój, którym jest owo miasto. Zarówno budynki państwowe, jak i katedra, liczne 
mniejsze  kościoły,  a  zwłaszcza  budynki  służące  kulturze  ‒  otoczone  piękną  roślinnością, 
są  najwyższej  światowej miary. Dorównują  słynnym  światowym dziełom najwyżej  uzna­
wanych geniuszów Ruchu Nowoczesnego. Stanowią same dla siebie i dla odwiedzających 





3. Geneza idei miasta i jej inspiracje dla współczesności






Idee  miasta  i  piękna  przewijają  się  i  zaplatają  –  najpierw  jeszcze  niezdefiniowane  ‒ 
ale  rzeczywiste materialnie, mentalnie  i  emocjonalnie,  od  czasu gdy osady o  szczególnej 
randze, przy niespotykanych wcześniej wymaganiach „inwestorskich” i przy szczególnym 
kunszcie budowniczych, zaczęto kształtować jako miasta.





 9  Isaacson Walter, Steve Jobs, Insignis Media, Kraków, s. 621.
10 Gąssowski Jerzy, 2008, Prahistoria sztuki, Wydawnictwo Trio, Warszawa, passim, 260 ss.
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Egiptu  (3100  p.n.e.).  Jest  dobrze  zachowanym  założeniem o  idealnym obrysie  kwadratu, 
wypełnionym równie idealnymi kwadratowymi kwartałami, stanowiąc obecnie fascynujący 
ogród archeologiczny18. Właśnie to pramiasto wywołało fascynację Rema Koolhaasa i sta­















17 Brock  John  F.,  2004,  Pyramids to Pythagoras: Surveying Geometry from Egypt to Greece ‒ 
3000 B.C. to 100 A.D.,  Papers  in Workshop, History of Surveying and Measurement,  Ed.  F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, Copenhagen ‒ Athens, passim, 18 s.
18 Wallis David A., 2005, History of Angle Measurement. From Pharaohs to Geoinformatics, F.I.G. 
Fédération Internationale des Géomètres, Zeszyt kwiecień, Copenhagen ‒ Cairo, s. 16­21.
19 King  Jason,  2008, Eco-Planning: Squared, Landscape + Urbanism, Numer 3 marzec, Portland ‒  
Seattle, s. 3­8.
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W ślad  za  postacią  zewnętrznego  obrysu  zbadano  genezę  i  rozwój  układu  tkanki we­













styku prostokątnej  tkanki ‒  z otoczeniem przyrodniczym:  skłonami  terenowymi,  skałami, 
lasami i linią brzegową morza.
Przechodząc  od  zagadnień  przestrzenno­estetycznych  do  ścisłej  pragmatyki  odnośnie 
do  genezy  i  rozwoju miast, wspomagając  się wciąż  aktualną  literaturą  klasyczną20, moż­
na wskazać, iż nowe badania (m.in. ‒ ww.) prowadzone w oparciu o doświadczenia arche­















Druga  zaś  przyczyna  powstawania  i  powiększania  (rozrostu)  miast  jest  nowo  zbada­
na, zaiste odkrywcza i zasługuje we współczesnej epoce na szczególną uwagę, gdy wielką 




nym,  ale  sprzężonym warunkiem  było  zarazem  zabezpieczenie wewnątrz  jak  najbardziej
































dł. boku obwód­powierzchnia koszt­powierzchnia koszt/1m²
1 m 4 m  1 m2 4.000. ‒ € 1 m2 4.000.‒ €/m2
2 m 8 m 4 m2 8.000. ‒ € 4 m2 2.000. ‒ €/m2
3 m 12 m 9 m2 12.000. ‒ € 9 m2 1.333. ‒ €/m2
4 m 16 m 16 m2 16.000. ‒ € 16 m2 1.000. ‒ €/m2
10 m 40 m 100 m2 40.000. ‒ € 100 m2 400. ‒ €/m2





miki  współczesnego  miasta  w  zależności  od  jego  wielkości,  a  dokładniej  ‒  lepszych 
warunków życia pracowników w większym mieście, wykłada  inny wybitny Harvard’dzki 







increase,  because  it  is  recycled  back  into  the  higher  cost  of  living  in  a  bigger  city. They 
do gain other benefits from living in cities, though”.




4. Idea miasta i piękna od zarania do schyłku epoki baroku
Najstarsze  odnalezione miasta  liczą  prawdopodobnie  ok  9  do  7  tysięcy  lat.  Czołową 























wanych przezeń  tekstach  staroegipskich doczytywał  się  (domyślał)  zapisów, które można 
kojarzyć z tematem piękna.
Kapitalnym  przykładem  jest  złoty  okres  greckiej  demokracji  za  czasów  Peryklesa 
(ur.  495  p.n.e.)24.  Wówczas  prosperity  odzwierciedliło  się  wzmożonym  budownictwem, 
i w Helladzie,  i na kolonizowanym wybrzeżu Azji Mniejszej. Wówczas niemal rówieśnik 








Od  tego  czasu  dążenie  do  idealności miast  ‒  również  jako  środowisk  społecznościo­

















kaniowe XXI wieku na tle doświadczeń przeszłości, Środowisko Mieszkaniowe ‒ Housing Environ­
ment, Zeszyt 11, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, s. 217­240.
25   Cassirer Ernst, 1971, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. Staniewska Anna, Czytelnik, 
Warszawa, s. 46.














sza. Był współpracownikiem Juliusza Cezara oraz  imperatora Augusta  jako praktyk  i  teo­
retyk. Według niego, podstawy kształtowania przestrzeni i budowli to: cieszenie widokiem 
‒ słynne: „venustas” ‒ dla przyjaznego użytkowania32. Jednak Rzymianie mniej niż Grecy 


























30 Cicero Marcus Tullius, 1995 (oryg. 51 p.n.e.), Cicero: ‘De Republica’. Selections, Tłum. i opr. Zetzel 
Edvard, Cambridge University Press, Cambridge UK, s. 48­50.
31 Aureliusz, op. cit., s. 34.
32 Witruwiusz, 1955 (oryg. 15 p.n.e.), Utilitas, Firmitas, Venustas – Użyteczność, Trwałość, Wdzięk, 
[w:] Dziesięć Ksiąg o Architekturze, Tłum. Kumaniecki Kazimierz, Arkady, Warszawa, s. 101­111.
33 Kosiński Wojciech, 2012, Dobro i piękno – miejsca przyjazne człowiekowi w miastach przed-moder-





Vasari  oraz  fortyfikator  francuski Vauban. Takie  podejście  formalistyczno­militarystyczne 
spowodowało nieprzydatność tego paradygmatu w przyszłości34. Istotną przyczyną porażki 






























i  obiektywnej  prawdy. W  dziedzinie  światopoglądowej  był  to  powrót  antropocentryzmu: 
w renesansie triumfował humanizm i protestantyzm, a w oświeceniu scjentyzm i masoneria.
34 Reiner  Thomas A.,  1963,  The Place of the Ideal Community in Urban Planning,  University  of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, s. 15­25.







zespołach placowo­alejowych umeblowanych domami neoklasycznymi  z  jasnymi,  budzą­
cymi  optymizm  i  spokój  kolumnadami. Drugim,  szczególnie  nowatorskim gatunkiem za­
powiadającym wprost  idee Ruchu Nowoczesnego  stały  się  nie­wbudowane w miasta,  ale 








zespoły  po  części  przekątniowo  pod  kątem  45  stopni,  aż  po  szczegóły  ‒  także w  formie 
kwadratów.
Drugie  ‒  ikoniczne  również  dzieło,  tym  razem  założone  na  półkolu  ‒  to  kontynuacja 
autorskiej idei pracowniczego „nowego miasta”, pomyślnie zrealizowane Saline de Chaux 
















nuację  XVIII­wiecznych  eksperymentalnych  kolonii  pracowniczych  tworzonych  w  myśl 
ideałów społecznych ‒ jako miasta/osiedla idealne. Sztandarowym przykładem, bynajmniej 
nie jedynym tak wysokiej klasy podówczas, jest Falanster (1805) autorstwa wizjonera spo­
łecznego Charlesa  Fouriera. Należał  on  do  plejady  ówczesnych  utopijnych  filozofów  so­
cjalistów, którzy fantasmagoryczną myśl społeczną ambitnie, choć często naiwnie,  łączyli 
z kreacją urbanistyczno­architektoniczną.
36 Davies Norman, 1998 (oryg. 1996), Dynamo. Elektrownia świata, 1815‒1914, [w:] Europa. Rozpra-
wa historyka z historią, Tłum. Tabakowska Elżbieta, Wydawnictwo Znak, Kraków, s. 807­953.
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Pewnym paradoksem  i  ironią  losu  jest wielkie podobieństwo Falansteru ‒ najprawdo­
podobniej świadome ‒ do pałacu w Wersalu, skądinąd znienawidzonego przez socjalistów 
jako gniazda reakcji. Można to kojarzyć z jawnym absurdem ideologów komunizmu i so­










Natomiast  w  USA  dzięki  klimatowi  politycznemu  stworzonemu  przez  prawdziwą  repu­
blikańską  demokrację  i  nieobciążenie  skostniałym  europejskim  ustrojem  monarchiczno­
­arystokratycznym,  udawało  się  humanizować  pracownicze  środowisko  miejskie.  Także 
pośrednio, dzięki  tworzeniu wielkich publicznych parków śródmiejskich dla świata pracy, 
z manhattańskim Central Parkiem (1857) i Parkiem Brooklyńskim na czele.




Rzymu za Sykstusa Piątego. W Paryżu,  po usunięciu miejscowych  społeczności  złożonej 
ze skromniejszych grup socjalnych. padają w gruzach pod rozkazami głównego budownicze­
go ‒ prefekta policji Haussmanna, zausznika bezwzględnego cesarza Napoleona Trzeciego 
‒ wielkie obszary dawnej,  pięknej,  historycznej,  kameralnej ‒  zwłaszcza  średniowiecznej 
zabudowy, która tworzyła ludzki klimat i skalę śródmieścia.
Wiele w  tej  przebudowie  obliczone  było  na  zwiększenie  policyjnej  i wojskowej  kon­












37 Engels Friedrich,  2000  (oryg.  1845), The Condition of the Working Class in the Great Towns in 
England in 1844, [w:] The City Reader, Red. Le Gates Richard, Stout Frederic, Routledge, London, 
New York, s. 46­55.
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Ill.  1.  Left: Value gradation: historical value, vista analysis. Right: Value gradation of  the elements 
making  up  the  cityscape:  aesthetic  value  of  buildings,  aesthetic  value  of  paved  surfaces, 
environmental value
Il.  1.  Z  lewej:  Wartościowanie:  wartości  historyczne,  analiza  widokowa.  Z  prawej:  Waloryzacja 
elementów  składowych  krajobrazu  miejskiego:  wartość  estetyczna  budynków,  wartość 
estetyczna nawierzchni utwardzonych, wartości przyrodnicze
154
Ill.  2.  Field  of  view  analysis  performed  with  the  ray­tracing  tracing  method.  Along  the  main 
composition axis, ten characteristics points were chosen for which the ray­tracing method was 
used
Il.  2.  Analiza  zasięgu  widoczności  metodą  śledzenia  promienia  świetlnego.  Wzdłuż  głównej  osi 





traffic  routes,  bottom ‒ digital model of  the Nowa Huta  center  along with building quarters 
of the earliest urban layout





Ill.  4.  Nowa Huta  compositional  axis  development  plan:  top  ‒Aleja Róż  (Alley  of Roses), middle 
‒  Plac Centralny  (Central  Square),  bottom  ‒ meadow  on  the  escarpment  between  the NCK 
building and the Centrum E quarter
Il.  4.  Projekt zagospodarowania osi śródmiejskiej Nowej Huty: u góry ‒ Aleja Róż, pośrodku ‒ Plac 
Centralny, u dołu ‒ łąka na skarpie pomiędzy NCK a os. Centrum E
